**Paaswake 2022**

*Omdat Gij het zijt*

**Opstelling**

Achteraan worden de mensen geconfronteerd met het kruis van Goede Vrijdag, waarvoor een klein vuurtje of een tuinkaars brandt. Het is vrij donker in de kerk.  
Vooraan staat de paaskandelaar goed zichtbaar opge-steld, aangekleed met groen en bloemen.

Vóór het altaar staat een nog aan te vullen opstelling met o.m. de (mobiele) doopvont, met een kruik water erbij (zie verder scheppingsverhaal).

Bij aanvang bevindt de priester zich achteraan voor de wijding van het vuur en het aansteken van de nieuwe paaskaars.

De lector begint na een bel of gongslag.

**Wijding van het vuur**

**L:** Vuur!

Wat zouden we doen zonder vuur?  
Vuur, het heeft goede en slechte kanten.

Er is het vuur dat de mens verwarmt.

Er is ook het vuur dat verminkt en verteert.

Er is het vuur dat loutert en heelt.

Er is ook het vuur dat vernietigt en doodt.

Er is het vuur waarrond we gezellig samen zijn.

Er is ook het vuur dat bossen in de as legt.

Er is het vuur dat energie geeft.

Maar er is ook het vuur dat binnen in ons brandt.

Er is het vuur waarvan Jezus sprak toen hij zei:

“Ik ben gekomen om op aarde vuur te ontsteken

en wat zou ik graag willen dat het al brandde!”

**P:** Dit kleine vuurtje, God,

brandt hier als teken van het heilige vuur

dat velen in navolging van uw Zoon in zich voelden

en dat hen vurig heeft gemaakt voor uw Woord.  
Laat uw vuur ook in ieder van ons branden

opdat wij warmlopen voor de paasboodschap

die zegt dat uw Licht alle duister overwint,

dat Christus is verrezen voor alle tijden.

Zegen dan dit bescheiden vuurtje,

waaraan wij zo dadelijk de paaskaars ontsteken,

als het vuur dat zich verspreidt

over alle verkilde harten

en ons plaatst in het licht van uw liefde.

**Paaskaars**

De priester steekt de nieuwe paaskaars aan in het vuur. Een paar helpers steken elk een kaars aan aan de paaskaars. De priester draagt de paaskaars naar voor, gevolgd door de helpers die de kaarsen van de mensen aansteken. Ondertussen wordt waar mogelijk drie keer een acclamatie voor Pasen gezongen (zoniet orgel of

andere muziek). Wanneer de paaskaars op de kandelaar staat, worden alle lichten in de kerk aangestoken.

**‘Gloria’ met klokkengelui**

*“Licht en stem” (PP 36)*

**Welkom**

**P:** Op deze vooravond van Pasen

houden wij traditioneel een paaswake,

het liturgisch hoogtepunt van het kerkelijk jaar.  
Centrale gedachte hierin is onze band met God.

“Omdat Gij het zijt, groter dan ons hart,”

zingen we straks nog, nadat we hier weer

in woord en daad ons doopsel hebben vernieuwd.

Althans: we gedenken hoe we gedoopt zijn

en waartoe dit doopsel ons oproept.

Dat is in deze tijden geen overbodige luxe.  
Mogen de bijbelteksten die hier zullen klinken,

alsook de liederen en de gebeden,

ons aanraken en tot nieuwe gelovigen maken,

zoals we hier als gemeenschap samen zijn

in de naam van + …

**Openingsgebed**

**P:** God die ons tot leven roept,

omdat Gij het zijt, groter dan ons hart,

zijn wij hier op deze bijzondere avond bijeen.  
Wij willen hier stilstaan bij enkele basisprincipes.

Want wij zijn principiële gelovigen,

die zich bewust zijn van de noodzaak

tot regelmatige herbronning en een nieuw elan.

Wij zijn hier dan ook op uitnodiging van uw Zoon,

Jezus Christus, hij die is opgestaan uit de dood,

hij die als een licht in de wereld is gekomen

om ons te bevrijden uit duisternis,

uit kracht van uw liefde

en tot in uw eeuwigheid.  
Amen.

**Scheppingsverhaal**

**P:** Belangrijke zaken worden in de bijbel

altijd naar voren geschoven.

Daarom begint de bijbel met het scheppingsverhaal.

Van alle bijbelverhalen is het scheppingsverhaal wellicht het meest ‘principiële’.

De Latijnse vertaling begint dan ook

met de woorden ‘in principio’.

Het gaat erin dan ook veeleer om principes

dan om een relaas van hoe het allemaal begon.

Na elke ‘dag’ worden enkele maten gespeeld uit het lied ‘Uit vuur en ijzer’ (met name de tweede helft van de strofe). Ondertussen gebeurt wat hieronder na elke dag wordt vermeld ...

**L:** In beginsel schept God de hemel en het land.  
Het land is er, bar en baar,

duisternis op het aangezicht van oervloed,

ademwind van God

zwevend op het aangezicht van het water.

God zegt: ‘Er is licht!’

Er is licht.  
God ziet dat het licht goed is.

God maakt scheiding tussen licht en duisternis.

God roept het licht: ‘dag’.  
De duisternis roept hij: ‘nacht’.  
Avond en ochtend, eerste dag.

Er wordt een kaars aangestoken.

**L:** God zegt: ‘Er is een uithamering

in het midden van het water,

die is er, scheiding makend tussen water en water!’

En God maakt de scheiding

tussen het water onder de uithamering

en het water boven de uithamering.  
God roept de uithamering: ‘hemel’.

Het is er zo.  
Avond en ochtend, tweede dag.

Er wordt water in de doopvont gegoten.

**L:** God zegt: ‘Het water vergaart zich

onder de hemel naar één plaats:

het droge laat zich zien!’

Het is er zo.

God roept het droge: ‘land’.  
Het vergaarde water roept hij: ‘zeeën’.  
God ziet dat het goed is.

God zegt: ‘Het land is grassig van gras,

kruid, uitzaaiend zaad, vruchtbomen,

vrucht makend naar hun soort!’

Het is er zo.

God ziet dat het goed is.  
Avond en ochtend, derde dag.

Er wordt een bakje grond met gras aangebracht.

**L:** God zegt: ‘Er zijn verlichtingen

in de uithamering van de hemel

om scheiding te maken tussen de dag en de nacht!’

Ze zijn er tot tekens, tot dagen en jaren.  
Ze zijn er om het land te verlichten.  
Het is er zo.

God maakt de twee grote verlichtingen:

de grootste tot heerschappij over de dag,

de kleinste tot heerschappij over de nacht,

en de sterren.

God ziet dat het goed is.  
Avond en ochtend, vierde dag.

Er wordt een brandende lamp geplaatst.

**L:** God zegt: ‘Het water wemelt gewemel van levende ziel,

wat vliegt, vliegt boven het land

op het aangezicht van de uithamering van de hemel!’

God schept de grote kronkelbeesten,

iedere ziel van het krioelende leven

waarvan het water wemelt naar hun soort,

iedere gevleugelde vliegende naar zijn soort.  
God ziet dat het goed is.

Avond en ochtend, vijfde dag.

Er wordt een opgezette vogel of een afbeelding van een vogel (of vis) aangebracht.

**L:** God zegt: ‘Het land laat levende ziel uitgaan:

vee, gekrioel, wat leeft op het land naar zijn soort!’

Het is er zo.

God ziet dat het goed is.

God zegt: ‘Wij maken een mens in ons evenbeeld,

naar onze overeenstemming,

zij treden op tegen de vis van de zee,

tegen het vliegende van de hemel,

tegen het vee, tegen het hele land.  
God schept de mens in zijn evenbeeld,

mannelijk en vrouwelijk schept hij hen.  
God zegent hen en zegt:

‘Draag vrucht, wordt veel, vul het land, beheer het.

Daar, ik geef aan jullie ieder zaad zaaiend kruid

dat op het aangezicht van het hele land is,

alle bomen waaraan zaad zaaiende boomvrucht is,

voor jullie is het er als eten.’

Het is er zo.

God ziet alles wat hij maakt, dat het zeer goed is.

Avond en ochtend, zesde dag.

Er wordt tuingereedschap geplaatst.

**L:** De hemel, het land en hun hele schare

maakt God af op de zevende dag.  
Hij viert op de zevende dag

vanuit al zijn werk dat hij maakt.  
God zegent de zevende dag en heiligt die.

Ja, daarop viert hij vanuit al zijn werk

dat God schept door te maken.

De mensen blazen hun kaars uit.

**Lied**

*“Uit vuur en ijzer” (PP 40)*

**Doortochtverhaal**

**P:** Hoe we met de schepping moeten omgaan,

is iets wat we nog altijd moeten leren.  
Hoe we met elkaar moeten omgaan ook.

De bijbel kan ons daarbij misschien helpen.  
Al wordt er in de bijbel ook heel wat bloed vergoten.

Dat illustreert alleen maar hoe die bijbel

vooral het verhaal vertelt van mensen

die, met vallen en opstaan, gaandeweg ontdekten

wat God van ons verlangt.

Het scheppingsverhaal werd pas geschreven

nadat men heel wat ellende had meegemaakt:

oorlogen, slavernij, ballingschap, uitbuiting …

Zo ontdekte men ook dat God niet enkel

een scheppende God was, die alles tot leven roept,

maar ook een bevrijdende God,

een God die de ellende van de mens ziet

en er niet ongevoelig voor blijft.

Daarom wordt in elke paaswake

ook een klein maar indrukwekkend stukje verteld

van het verhaal over Mozes die het volk wegleidt

uit Egypte, uit de slavernij, uit de berusting,

op weg naar een nieuwe toekomst,

het beloofde land.

**L:** De Israëlieten waren nog maar pas vertrokken,

op weg naar het beloofde land,

en hadden hun kamp opgeslagen

aan de oever van de Rietzee.

Maar toen kwam het bericht dat de farao

met heel zijn legermacht achter hen aan was gekomen

en ze raakten in paniek.

Tegen Mozes zeiden ze:

‘Waren er in Egypte geen graven,

dat je ons naar de woestijn hebt gebracht

om te sterven?

Hoe heb je het toch in je hoofd gehaald

om ons weg te voeren uit Egypte?’

Mozes probeerde hen te kalmeren

en verzekerde hen dat JHWH wel

voor hen zou strijden.

Toen zei JHWH tegen Mozes:

‘Waarom roep je Mij te hulp?

Zeg tegen de Israëlieten dat ze verder trekken.

Jij moet je staf geheven houden boven de zee

en zo het water splijten,

zodat de Israëlieten dwars door de zee kunnen gaan,

over droog land.

Ik zal de Egyptenaren mijn majesteit tonen

door de farao en zijn hele leger,

zijn wagens en zijn ruiters, ten val te brengen.’

Toen hield Mozes zijn arm boven de zee,

en JHWH liet de zee terugwijken

door gedurende de hele nacht

een krachtige oostenwind te laten waaien.

Hij veranderde de zee in droog land.

Het water spleet,

en zo konden de Israëlieten dwars door de zee gaan,

over droog land;

rechts en links van hen rees het water op

als een muur.

De Egyptenaren achtervolgden hen,

alle paarden en wagens van de farao

en al zijn ruiters gingen achter hen aan de zee in.

Maar in de morgenwake zei JHWH tegen Mozes:

‘Strek je arm uit boven de zee;

dan stroomt het water terug, over de Egyptenaren

en over al hun wagens en ruiters.’

Mozes gehoorzaamde, en toen de dageraad aanbrak,

stroomde de zee terug naar haar gewone plaats.

Het terugstromende water overspoelde

het hele leger van de farao, al zijn wagens en ruiters,

niet een van hen bleef in leven.

Zo redde JHWH de Israëlieten die dag

uit de handen van de Egyptenaren.

Toen kreeg het volk ontzag voor JHWH

en de mensen stelden hun vertrouwen in Hem

en in zijn dienaar Mozes.

De profetes Mirjam, Aärons zuster,

pakte haar tamboerijn,

en alle vrouwen volgden haar,

dansend en op de tamboerijn spelend.

En Mirjam zong dit refrein:

‘Zing voor JHWH,  
zijn macht en majesteit zijn groot!  
Paarden en ruiters wierp hij in zee.’

**Lied**

*“Juich JHWH toe” (ZJ 404, str.1-4)*

**Een nieuw hart en een nieuwe geest**

**P:** Door de ballingschap was het joodse volk

verdreven van zijn eigen grond.  
En omdat grond en God verbonden waren,

voelden ze zich ook vervreemden van God.

Dan komt de profeet Ezechiël met volgend orakel:

JHWH is de betrouwbare God die ervoor zorgt

dat Israël telkens nieuwe kansen krijgt

om zelf teken van Gods levenskracht te zijn.

**L:** Mensenkind,

toen de Israëlieten nog in hun land woonden,

hebben ze dat door hun daden onrein gemaakt;

Dus stortte ik mijn toorn over hen uit,

vanwege al het bloed

dat ze op het land hadden uitgestort,

en vanwege de afgoden

waarmee ze het hadden verontreinigd.

Ik verdreef hen naar vreemde volken

en ze raakten verstrooid in verre landen.

Zeg daarom tegen het volk van Israël:

“Ik zal ze laten zien dat ik heilig ben;

Ik leid jullie weg bij die volken

en laat je naar je eigen land terugkeren.

Ik zal zuiver water over jullie uitgieten

om jullie te reinigen van alles wat onrein is,

van al jullie afgoden.

Ik zal jullie een nieuw hart

en een nieuwe geest geven,

Ik zal je versteende hart uit je lichaam halen

en je er een levend hart voor in de plaats geven.

Ik zal jullie mijn geest geven

en zorgen dat jullie volgens mijn wetten leven

en mijn regels in acht nemen.

Jullie zullen mijn volk zijn en ik zal jullie God zijn.

(Ez 36,16-28)

**Lied**

*“Zing voor de Heer van liefde en trouw” (ZJ 418)*

**Evangelie en korte homilie**

*(Joh 20,1-9)*

Omwille van de continuïteit met de Goede Week, kiezen we voor de Johanneslezing (de Lucas-lezing komt dan op paaszondag). In de homilie kan best duiding worden gegeven bij de doopselsymboliek die volgt.

**Wijding van het water**

**L:** We gaan nu over tot de wijding van het water

en de hernieuwing van onze doopbeloften.

Omdat leven als gedoopten niet vanzelf gaat

– ook al mogen we er ons dan in verheugen –

is dit jaarlijks moment van ‘doopselverversing’

een betekenisvol, symbolisch gebeuren

dat ons wil aanmoedigen

om met overtuiging en met overgave

ons geloof tot leidraad van ons leven te maken.

**P:** (bij de doopvont) God,

heel uw schepping getuigt

van uw liefde voor al wat leeft.  
Water in het bijzonder is teken van leven,

van zuivering en vernieuwing,

vruchtbaarheid en genezing.

Bij dit water gedenken wij uw Zoon Jezus,

die destijds afdaalde in het water van de Jordaan

om zich te wijden aan dienstbaarheid en bevrijding.  
Door het water van de doop

wilt Gij ons tot nieuwe mensen maken,

herboren doen worden tot uw kinderen.  
Zend dan uw Geest over ons opdat wij leven

in die Geest die Jezus bezielde.

Zegen dan, God, dit water met uw Geest

opdat het ons tot nieuwe mensen maakt,

verbonden met U en met heel uw kerkgemeenschap

tot in eeuwigheid.  
Amen.

Men gaat rond met vuur om de kaarsen aan te steken.

**Hernieuwing van de doopbeloften**

**L:** Sinds ons doopsel wordt het geloof

– dat wij met elkaar delen –

hier telkens weer vernieuwend uitgesproken.  
Laten we daarom nu rechtstaan,

om met beide voeten op de grond

en rechtop voor God ons geloof te belijden.  
U antwoordt op de eerste drie vragen met:

“Ja, dat GEloven wij”;

op de laatste drie vragen met:

“Ja, dat BEloven wij”.

**P:** Gelooft gij in de ene God,

Schepper van al wat leeft,

die met ons meelijdt en meetrekt,

de barmhartige Vader in wie wij geborgen zijn?

Gelooft gij dat?

**P:** Gelooft gij in Jezus Christus,

mensenbroeder en 'Zoon van God',

die voor ons geleefd heeft en nog leeft,

verbonden met zijn hemelse Vader?

Gelooft gij dat?

**P:** Gelooft gij in de Geest,

die ons toewaait en enthousiast maakt

in onze keuze voor een geloofsgemeenschap

die teken van hoop is in deze wereld?  
Gelooft gij dat?

**P:** Belooft gij uw leven te blijven richten

in het spoor van Jezus van Nazaret,

die mens voor de mensen was, herder als God?  
Belooft gij dat?

**P:** Belooft gij de boodschap van liefde

die hij verkondigde en voorleefde,

zelf te beleven en door te geven

en waar het kan anderen hierin bij te staan?  
Belooft gij dat?

**P:** Belooft gij steeds de kant te kiezen

van wat rechtvaardig is en waar

en anderen de kans niet te ontzeggen

zichzelf te vernieuwen en het goede te kiezen?

Belooft gij dat?

**P:** Dan weten wij onszelf verzekerd

van Gods belofte dat Hij ons niet loslaat

en weten wij ons verbonden

met Hem en met elkaar

tot in de eeuwen der eeuwen.  
Amen.

**L:** Nu laten wij ons met doopwater tekenen.  
De priester zal ons besprenkelen en op dat moment maakt u een kruisteken. U mag dan ook uw kaars weer uitblazen.

**Omhaling**

**Lied**

*“Christus is verrezen” (ZJ 405)*

**Gebed bij de gaven**

**P:** Omdat Gij het zijt, God,

zijn wij hier in uw Naam samen.  
Brood en wijn hebben wij op tafel gezet

want daar liggen de beginselen van onze zending.

Doe ons brekend en delend uw Zoon belijden

als levend midden onder ons

voor vandaag en alle dagen van ons leven.

Amen.

**Groot dankgebed**

*“Groter dan ons hart”*

**Onze Vader, Vredeswens, Communie**

**Communielied**

*“De Heer is waarlijk opgestaan” (ZJ 414)*

**Voorbede en slotgebed**

**P:** Willen wij bij onze paasvreugde

onze gedachten en gebeden ook laten uitgaan

naar allen die ons ter harte gaan.

Als keervers zingen we telkens:

*“Geloven begint …” (PP 28)*

**L:** Voor alle christenen die in deze tijd

in hun geloof worden uitgedaagd

om consequent de weg van hun doopsel te gaan.  
Dat zij volharden en medegelovigen vinden.  
Laten wij bidden …

**L:** Voor allen die dit paasfeest

niet in de beste omstandigheden kunnen vieren,

omwille van ziekte, van oorlog, van armoede

of van andere ongemakken of moeilijkheden.  
Dat zij toch tekenen mogen zien

dat God niet veraf is en de hoop niet vergeefs.  
Laten wij bidden …

**L:** Voor alle volkeren waar ook ter wereld,

die plannen maken en proberen uit te voeren

om de kringloop van armoede te doorbreken,

die doen wat ze kunnen om de schepping te eren

opdat vele generaties in vrede en welzijn

deze aarde kunnen bewonen en beheren.  
Dat wij met hen meetrekken,

laten wij bidden …

**L:** *(actualiteit)*

Bidden wij ook voor onze overledenen.

*(In het bijzonder in deze viering voor:)* ...

Laten wij bidden ...

**P:** God die ons tot leven roept,

omdat Gij het zijt, groter dan ons hart,

waren wij hier op deze bijzondere avond bijeen.

Gij hebt uw licht in ons ontstoken,

Gij hebt ons geraakt met zuiverend water,

Gij hebt ons aangesproken met woorden van leven,

Gij hebt ons geraakt met uw geest van liefde.

Doe ons op weg gaan als paasmensen,

die geloven dat Gij er altijd zijt,

dat uw licht in ons mag blijven branden

hier en nu en tot in eeuwigheid.  
Amen.

**Mededelingen**

**L:** …

**Zending en zegen**

**P:** Christus is verrezen!

Het is rap gezegd, maar het is wel straf!

Mag u dat ook aan den lijve ervaren,

dat het straf is.

Laat het u raken vanbinnen en vanbuiten.  
Ook als u hier zo dadelijk buitengaat,

de duisternis in, met uw gedoofde kaars.  
Het licht zit nu vanbinnen!  
Dat het licht in u mag blijven branden,

daartoe zegene ons + …

**Slotlied**

*“Dat het licht” (ZJ 818)*

**P:** Gaan we dan heen in vrede.  
Zalig Pasen!